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This paper explores the many avenues by which schooling affects lifetime well-being. Experiences
and skills acquired in school reverberate throughout life, not just through higher earnings.  Schooling
also affects the degree one enjoys work and the likelihood of being unemployed.  It leads individuals
to make better decisions about health, marriage, and parenting.  It also improves patience, making
individuals more goal-oriented and less likely to engage in risky behavior.  Schooling improves trust
and social interaction, and may offer substantial consumption value to some students.  We discuss
various mechanisms to explain how these relationships may occur independent of wealth effects, and
present evidence that non-pecuniary returns to schooling are at least as large as pecuniary ones. Ironically,
one explanation why some early school leavers miss out on these high returns is that they lack the
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making.    Usually  under  this  approach  schooling  is  viewed  as  purely  a  financial 
investment: Individuals spend money and time to acquire (or signal) human capital, 













disadvantaged  backgrounds;  and  3)  returns  have  generally  increased  since  the 
1980s.   2 
With  basic  theoretical  and  empirical  findings  on  the  financial  returns  to 
schooling  well‐established,  or  at  least  well‐debated,  researchers  are  now  paying 
more attention to what schooling actually does.  In the traditional investment model, 
schooling itself is often treated as a black box.  Increased human capital comes in the 
form  of  increased  ‘productivity’  or  one‐dimensional  ‘skill’.    Alternative  views 
consider more realistic cases in which schooling generates many experiences and 











example,  after  two  years  of  college  an  individual  graduates  in  an  unexpected 








































fraction  happy  among  high  school  graduates  as  the  baseline.    The  relationship 
weakens, but only by about half.  That is, after reporting having roughly the same 
annual household income, high school graduates still report being happy about 4 
















schooling  differences  induced  by  changes  in  US  compulsory  schooling  laws  over 
time.    Section  four  concludes  with  a  discussion  on  the  implications  from  the 
possibility that the combined pecuniary and non‐pecuniary benefits from additional 
schooling are very large.   5 
Note  that  we  deliberately  restrict  our  discussion  to  private  returns.  
Additional  effects  of  higher  aggregate  schooling  on  outcomes  such  as  economic 
growth, innovation, city crime, tax revenue, and other externalities are beyond the 





















Information  Network  (O*NET)  measures  these  kinds  characteristics  for  each 
occupation in the United States.  In particular, the O*NET defines a set of ‘worker 








the  mean  O*NET  values  after  conditioning  on  a  large  set  of  family  background 
controls and using the mean value among high school graduates as the baseline. The 



















are  significant  variables.    The  way  others  look  at  us,  and  the  way  we  look  at 





using  the  same  data  and  definitions  for  other  outcome  variables  below).  5 













subjective  prestige  rankings  of  occupations  by  a  representative  sample  and 
matching overall scores to workers’ jobs.  The first panel shows that workers with 













and  welfare  receipt  are  linked  to  depression  and  low  self‐esteem  (e.g.  Sheeran, 
Abrams,  and  Orbell  1995,).    Time  series  data  show  that  unemployment  shocks 
precede worsening mental health (Bjorklund and Eriksson 2007), and that the non‐
pecuniary  effects  appear  to  be  much  larger  than  the  effect  that  stems  from  the 
associated loss of income (Winkelmann and Winkelmann 1997).  Schooling strongly 
relates to unemployment.  The third panel of Figure 3 shows this with our data from 








medical  school,  for  example,  improve  doctors’  abilities  to  treat  the  sick.    John 
McPeck  (1994)  calls  these  “knowledge‐based”  because  their  “general  range  of 
applicability is limited by the form of thought being called upon,” like performing 
well at “Trivial Pursuit”.  Critical thinking and social skills, while less tangible, are 
likely  overall  more  important  for  getting  by  in  life.    Critical‐thinking  helps 
individuals  “select  pertinent  information  for  the  solution  of  a  problem  [and] 
formulate relevant and promising hypotheses.”  In other words, it helps individuals 
process  new  situations  or  problems  and  make  better  decisions.    Social  skills 
facilitate  interaction  and  communication  with  others.    They  help  individuals 





















habits,  and  healthy  activities,  with  this  correlation  remaining  large  after 
conditioning on income (see Grossman 2006).  Evidence is mixed, but appears to 
lean more toward the allocative efficiency hypothesis. Wagstaff (1986), for example, 
concludes  that  schooling  improves  health  while  simultaneously  reducing  the 





health  induces  faster  and  more  pronounced  responses  for  those  with  more 
schooling.7   























side  of  the  coin  is  that  individuals  who  prefer  fewer  children  may  enjoy  more 
schooling  and  career  opportunities  (Jones  et  al.  2008).    Others  suggest  more 
educated  simply  use  contraceptives  more  effectively,  in  line  with  the  allocative 
efficiency hypothesis. 
For couples with children, parental schooling strongly relates to children’s 
development  and  social‐economic  success  throughout  life.    Health,  social 
integration, test scores, and labor market outcomes all correlate positively with both 
mother and father’s attainment.  Differences in income may explain some of these 



























images  of  the  situations  and  difficulties  of  adult  life,  which  are  the  future  of 





  The  GSS  variable,  “Live  only  for  today”  may  serve  as  a  proxy  for  time 
















well  as  unhealthy  lifestyles)  are  risky  behaviors  often  considered  driven  by 
“affective” thinking (a focus on immediate feelings) rather than “cognitive” thinking 
(a focus on long‐term benefits and costs).  Efforts to reduce them aim to improve 
conditions  later  on  in  life.    Like  several  other  studies  (e.g.  Black,  Devereau  and 




community  involvement.    A  more  trusting  and  engaged  society  is  often  used  to 




















additive  reasons  (it  teaches  people  how  to  interact  successfully  with  others),  or 
super  additive  reasons  (raising  overall  attainment  levels  makes  everyone  more 
trusting).    Figure  6  shows  outcomes  of  trust  and  social  participation  and  their 
relationship with schooling.  Individuals with similar family backgrounds but more 






























The  satirical  newspaper,  The  Onion  (2000),  published  a  story  about  an 
accountant manager at a meeting who became distracted during his presentation 





earnings.    Some  researchers  add  ‘psychic  costs’  to  account  for  the  mental  effort 
required  to  perform  on  exams  and  complete  the  necessary  requirements  to 
graduate.  Except for the more intellectually curious, most people would rather be 
doing  something  else  than  studying  or  sitting  in  class.    Fortunately,  schooling 
provides  many  additional  opportunities  for  more  pleasurable  experiences, 
especially for those attending full time.  These include viewing and participating in 
sports, socializing with others the same age, dating, attending nearby entertainment 

































to  schooling  for  sub‐groups  complicated.    Clearly,  individuals  differ  by  their 















(e.g.  by  gender),  which  partly  offsets  these  problems.    Econometric  techniques 
sometimes also help in identifying individuals we are often most interested in, like 
those on the verge of leaving school without college or a high school degree (see 











ways  of  organizing  and  running  schools.    An  over‐reliance  on  quantitative‐  and 
qualification  based  measures  has  neglected  qualitative  evidence  and  theoretical 
perspectives. It may well be argued that the effects of schooling depend just as much 
on the nature and quality of learning as on the number of years spent in school. The 
reasons  of  course  for  why  most  of  the  research  so  far  has  focused  on  years  of 
schooling  or  grades  completed  is  that  these  data  are  readily  available  while 
collecting information on curricula and teaching methods are much more expensive. 
To extend our knowledge, we need to look more carefully at what happens during   20 







already  have.    If  those  with  more  schooling  also  have  more  inherent  abilities 
(perhaps because schooling for them is easier or more enjoyable), employers can 
use schooling to predict better candidates. This is especially helpful when desirable 
worker  attributes,  like  perseverance,  discipline,  and  time  management  are,  not 
easily  observed.    Schooling  may  affect  pecuniary  and  non‐pecuniary  outcomes 
regardless of whether it develops or signals skills; the returns appear the same.  
However, individuals are more likely to view schooling under a signaling story as a 










only  to  employers  or  possibly  potential  spouses  that  statistically  discriminate.  







  Schooling  is  often  used  as  the  prototypical  example  for  demonstrating 
challenges in trying to estimate causal effects.  Usually people choose how much 
schooling  to  take.    Skills  that  individuals  already  possess  may  therefore  be 
correlated with it.  Estimated returns are upward biased if those who would have 
attained  more  social‐economic  success  regardless  tend  to  take  more  schooling 
anyway (e.g. perhaps for consumption reasons).    
  One  approach  involves  using  siblings  or  twins  with  different  levels  of 
schooling.    By  comparing  outcomes  between  brothers  or  sisters  with  different 
attainment we hold constant all common family factors.  Similar genetic and family 





the  reasons  why  some  siblings  obtain  different  schooling  amounts  are  mostly   22 
unrelated  to  later  social‐economic  success,  then  the  approach  provides  a  useful 
estimation strategy.21   
  Table 1 presents sibling and twin returns to schooling estimates for several 





the  first  row  in  Column  2  shows  that  working  siblings  with  one  more  year  of 
schooling have, on average 5.2 percent more annual income than their less educated 
siblings.  As  has  been  found  previously  for  Norway  and  indeed  the  other  Nordic 




near  retirement  with  more  schooling  are  significantly  less  likely  to  be  receiving 
these  benefits,  and  therefore  healthier.    Consistent  with  the  earlier  patterns 









































who  become,  on  average,  more  educated  than  youth  from  other  remote 
neighborhoods without nearby colleges.26  Sometimes policies differ across region 
and  over  time.    Researchers  can  compare  relative  schooling  differences  and 






non‐pecuniary  returns  is  compulsory  schooling.    Minimum  schooling  legislation 
changed over time in many countries. The changes made some youth stay in school 










































































better  health,  happier  marriages,  and  more  successful  children.    Schooling  also 
encourages patience and long‐term thinking.  Teen fertility, criminal activity, and 
other  risky  behaviors  decrease  with  it.    Schooling  promotes  trust  and  civic 
participation.  It teaches students how to enjoy a good book and manage money.  
And for many, schooling has consumption value too.  







annual  earnings  would  then  imply  that  the  total  non‐pecuniary  gains  are 






still  imply  at  least  some  students  should  expect  large  returns.    Under  the  basic 
investment model of schooling, the upfront costs for these students would have to 
be  extremely  large  or  the  benefits  extremely  uncertain  to  rationalize  early  exit 
decisions (e.g. see Oreopoulos (2007).  In our opinion, the estimated returns are too 
large to support these theories.  If so, it means that some people are missing out on 
significant  welfare‐increasing  opportunities.    We  suggest  two  alternative 










































0‐11,  12,  13‐15,  and  16  or  more,  which  we  refer  generally  to  as  high  school 





father’s  occupational  prestige  score  (interacted  with  a  missing  value  indicator), 
father  and  mother’s  education  attainment  (and  indicators  if  these  values  were   31 
missing), indicators for household composition at age 16 (living with both parents, 
mother  only,  etc.),  whether  mother  worked  (or  if  this  value  was  missing),  and 
whether family’s income when 16 years old was far below average, below average, 
average,  above  average,  far  above  average,  or  missing,  as  well  as  the  education 
categories.  The indicator for having 12 years of completed schooling was omitted. 
The  remaining  relative  education  coefficient  estimates  (the  estimated  outcome 
differences by school attainment relative to high school graduates) were added to 
the overall high school graduate sample mean and presented in the graphs.  The 
white  bars  show  the  same  coefficients,  but  after  adding  fixed  effects  for  family 
income bracket for each survey year.  In earlier years the number of bracket options 












as  other  labor  market  outcomes  including  on  unemployment,  on  welfare,   32 
retirement, or disability pension.  The month and year of birth is given in the data 
set  and  hence  twins  can  be  identified.  Schooling  is  measured  as  the  normalized 
number of completed years.  An individual is classified as employed if he has a plant 

























the  1990  and  2000  Censuses  and  the  American  Community  Surveys  using  an  imputation 
method  discussed  in  Oreopoulos  (2006b).  The  earnings  variable,  log  weekly  wage,  was 
calculated by dividing annual wage and salary income by weeks worked, then taking logs.  We 











November  Current  Population  Surveys,  the  same  data  used  by  Milligan,  Moretti,  and 
Oreopoulos (2004).  We restrict the sample to those of voting age (18 years old and older). 
We restricted our data to individuals aged 16 between 1915 and 2000, aged 25 to 64 in 














































































































































































































































































































































unhappy? Evidence from Panel Data), Economica, Vol. 65, No. 257. pp. 1‐15.   42 
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